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ABSTRAKT
Terrozimi dhe aktet terroriste nuk janë fenomene vetëm të botës së sotme moderne, veprat
terroriste kanë ekzistuar në forma të ndryshme duke përfshirë edhe ato më primitivet, duke pasur
parasysh që zanafillën e tyre e kanë që prej kohëve më të lashta të njerëzimit.
Mund të thuhet se sot fenomenet terroriste janë duke u bërë kërcënim real për botën moderne dhe
qeveritë demokratike. Fjala terrorizëm, shikuar nga aspekti filologjik, paraqet një sintezë të fjalës
latine terror dhe sufiksit latin me prejardhje greke “izem”. Fjala terror rrënjët e veta i ka në foljen
tras, e që do të thotë dridhje. E hasim në fjalët greeke “ipeë”, persike “tersidan” dhe atë latine
“ters” apo “tres”.
Të gjitha këto fjalë tregojnë reaksionin trupor qëështë shprehur me foljen dridhje. Ndërsa
sipasdisa autorëve të tjerë, fjala terrorizëm e ka prejardhjen nga fjala latine “teroris”, që do të
thotë frikë e madhe. “Terrorizmi nuk do të thotë vetëm frikë e individit ose e disa individëve të
caktuar, por ndjenjë e frikës dhe e panikut kolektiv, të shkaktuara nga kërcënimi I një rreziku
konkret. Këtu duhet pasur parasysh faktin se edhe krizat ekonomike ose katastrfoat e ndryshme
natyrore, mund të shkaktojnë frike ose panic shoqërorë, mirëpo ato nuk ushtrojnë terror, ngaqë
terrori është veprim njerëzor i orientuar në drejtim të shkaktimit të ndjenjave të tilla të frikës
shoqërore.Në këtë kuptim terrori paraqitet si process I caktuar shoqëroro-politik, në të cilin
përfshihen tri palë pjesëmarrëse: organet e ndjekjes, të ndjekurit politikë dhe pjesa tjetër e
popullsisë, e cila nuk I takon asnjërës nga këto dy kategori.”(Petrit Zogaj Terrorizmi Maj 20,
2015).Në 30 vitet e fundit, bota perëndimore është tronditur vazhdimisht nga fenomene terroriste
që kanë vënë në rrezik themelet dhe rregullat e bashkëjeteses civile, por në vecanti në zonat
arabe dhe në ato afrikano-veriore.
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1.HYRJE
Terrorizmi dhe aktet terroriste paraqiten si dukuri të rrezikshme shoqërore, me të cilën rrzikohen
dhe atakohen individët dhe të mirat e ndryshme materiale, të vendeve me sisteme të ndryshme
politike dhe ekonomike.“Terrorizmi kuptohet si përgaditje sistematike, nga sulme tronditëse të
dhunshme kundër një rendi shoqëror dhe politik që vie nga nëntoka. Ato zhvillohen kryesisht me
qëllim për të përhapur pasiguri dhe terror, por përveç kësaj edhe të gjenerojnë simpati dhe
mbështetje nga masa.”((Peter Ëaldmann: Terrorismus - Provokation der Macht, 2005).“Me
terrorizëm kuptojmë doktrinën, metodat dhe mjetet e shkaktimit të frikës dhe pasigurisë tek
njerëzit perms përdorimit sistematik të dhunës, me qëllim të arritjes së qëllimeve të
caktuara, para së gjithash, qëllimeve politike.” (Petrit Zogaj Terrorizmi Maj 20,
2015).Më së shpeshti përkufizohet si vepër e dhunës politike. Vet shprehja “terrorizëm” përfshi
në aktet e ndryshme të dhunës dhe cënimit, rrezikimit të jetës dhe të drejtave të njeriut - si
individuale, ashtu edhe kolektive - dhe të mirave të tjera.Terrorizmi është praktikuar nga
organizata politike me synime djathtiste dhe majtiste, nga grupe nacionaliste dhe fetare, nga
revolucionarët, madje edhe nga institucionet shtetërore si ushtritë, shërbimet e inteligjencës dhe
policia.Terrorizmi nuk është i përcaktuar ligjërisht në të gjitha juridiksionet; statutet që
ekzistojnë, megjithatë, në përgjithësi ndajnë disa elemente të përbashkëta. Terrorizmi përfshin
përdorimin ose kërcënimin e dhunës dhe kërkon të krijojë frikë, jo vetëm brenda viktimave të
drejtpërdrejta, por në një audiencë të gjerë. Shkalla në të cilën mbështetet në frikë e dallon
terrorizmin nga lufta konvencionale dhe nga guerilët. Megjithëse forcat ushtarake konvencionale
gjithmonë angazhohen në luftë psikologjike kundër armikut, mjetet e tyre kryesore të fitimit janë
forca e armëve.(Gazeta Britanica, 2017)
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Nocioni i terrorizmit
“Shikuar në aspektin fillologjik, fjala terrorizëm, paraqet një sintezë të fjalës latine terror dhe
sufiksit latin me prejardhje greke izëm. Fjala terror rrënjët e veta i ka në foljen tras, e cila do të
thotë dridhje. Haset në fjalët greke ipeë, persike tersidan dhe atë latine ters apo tres. Të gjitha
këto fjalë tregojnë reaksionin trupor qëështë shprehur me foljen dridhje.” (Demolli, 2002).Që
nga koha e Revolucionit Borgjez e deri në ditët e sotme, fjala “terror”, shërben si sinonim i
gjendjes shpirtërore të frikës individuale, si pasojë e presionit të caktuar politik, si dhe për
shpjegimin e pozicionit kolektiv përballë një rreziku të caktuar.
Tradicionalisht me fjalën “terror”, është kuptuar zbatimi i dhunës politike me qëllim të mbrojtjes
së interesave shteërore gjatë fazave të ndryshme revolucionare të karakterizuara me kërcënime
dhe zbatime të ndryshme të dhunës politike. Këtu terrori, si dhunë e instrumentalizuar, zakonisht
propagandohet në mënyrë të stlilizuar, si mjet i domosdoshëm për mënjanimin e konflikteve të
ndryshme politike, rivendosjen e rendit, qetësisë politike ose harmonisë shoqërore.Ndërkaq, me
fjalën “terrorizëm”, kuptohen veprat e dnryshme penale të drejtuara kundër shtetit, të kryera nga
individët ose grupet e ndryshme të personave në shtetin e vet ose në shtetin e huaj, me qëllim të
ndikimit në realizimin e qëllimit të caktuar politik.
“Eksperti i njohur Laqueuri e definon si përdorim të përforcuar të dhunës dhe kanosjes me
dhunë, me qëllim të shkaktimit të tmerrit në shoqëri, për të dobësuar ose madje përmbysur
pengesat e paraqitura, tejkalimi i të cilave do të sjellë deri te ndryshimet politike në vendin e
caktuar”. (Laqueur, 2001).Për terrorizmin ka autorë që mendojnë se paraqet përdorimin e
drejtëpërdrejtë dhe të organizuar të dhunës, kryesisht nga ana e një grupi të vogël, i cili është i
gatshëm që në mënyrë fizike, duke përfshirë edhe atentatet, vrasjet, marrjet e pengjeve me qëllim
të imponimit të vullnetit të vet shtetit dhe shoqërisë, zbaton terror psiqik ndaj masës së gjerë,
duke shkaktuar komplekse të frikës personale dhe kolektive, pasiguri, shqetësim dhe
apati.(Demolli, 2002).Nocioni i terrorizmit nga një studiues i kësaj dukurie, përkufizohet si akt i
dhunës fizike, objekti i së cilës zgjedhet ashtu që të shkaktojë reaksione të fuqishme psikike (në
radhë të parë frikë), te një rreth i gjerë i personave, me shpresë që këto reaksione do të
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ndihmojnë që të mbahet apo ndryshohet sjellja, e cila është e rëndësishme në arritjen e qëllimit
politik.
2.1.1 Elementet kryesore të terrorizmit
Duke u mbështetur në analizën e definicioneve të shumta, të hasura në literaturën e ndryshme,
pastaj në praktikën, qëllimet dhe pohimet e anëtarëve të organizatave të ndryshme terroriste,
mund të konkludohet se elementet të cilat paraqesin fundamnetin e përcaktimit të nocionit të
terrorizmit, janë:
1. Përdorimi i dhunës apo kanosjes sistematike dhe të organizuar;
2. Ushtrimi i dhunës nga ana e grupeve të caktuara politike;
3. Shkaktimi i ndjenjës së frikës, pasigurisë dhe mosbesimit ndaj pushtetit, te masat e gjera;
4. Rrezikimi – asgjësimi i njerëzve dhe të mirave materiale, në përmasa të mëdha;
5. Nxjerrja e kocesioneve të caktuara politike;
6. Fitimi i pushtetit shtetëror mbi territorin e caktuar;
7. Publiciteti dhe tërheqja e vëmenjdes së opinionit ndërkombëtar.(Schmid, 1983)
Sipas Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, terrorizmi përshkruhet si "çdo veprim
që synon të shkaktojë vdekje ose dëmtime të rënda trupore për civilët ose jo luftëtarët me qëllim
frikësimin e një popullsie ose detyrimin e një qeverie ose një organizate ndërkombëtare për të
bërë ose për të mos u bërë çdo akt ". Por cilat janë komponentët aktualë të terrorizmit? Ka disa
aspekte të përfshira: Frika; dhuna; shkaku politik ose fetar dhe qëllimet civile.
Frika është ndoshta faktori më i rëndësishëm. Qëllimi është të godasësh terrorin në mendjen e
një viktime. Terrorizmi shpesh mendohet si një luftë psikologjike, sepse është bërë për të
trembur njerëzit dhe për t'i bërë ata të bashkëpunojnë nga frika e hakmarrjes së mëtejshme.
Prandaj, aktet terroriste priren të bëhen në një shkallë të gjerë - për të ndikuar sa më shumë
njerëz që të jetë e mundur.
Dhuna: Kërcënimi i dëmit ose i vdekjes është një faktor thelbësor në terrorizëm. Rreziku i
paraqitur është më shpesh për njerëzit dhe pronën. Shumica e incidenteve të terrorizmit të paktën
përfshijnë mundësinë e një humbjeje të konsiderueshme të jetës.
Shkaku politik ose fetar: Disa njerëz argumentojnë se terrorizmi bëhet rreptësisht për arsye
politike. Rrëzimi i udhëheqjes aktuale ose shkatërrimi i një armiku politik është zakonisht në
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rrënjën e një sulmi terrorist. Shumë mendojnë se terrorizmi shpesh është i motivuar edhe nga
besimet fetare. Grupet militante që besojnë se fetë e tjera janë heretike, mund të përdorin dhunë
për të provuar dhe shkatërruar pasuesit e tyre.
Qëllimet Civile: Ndryshe nga lufta standarde, terrorizmi në përgjithësi synon objektivat civile.
Kjo është një nga arsyet pse frika është aq e përfshirë, populli i përgjithshëm nuk është i sigurt
nga një sulm terrorist. Qëllimi është të dërgojë një mesazh të qartë se besimet politike apo fetare
të njerëzve nuk do të tolerohen dhe të motivojnë udhëheqësit e tyre që të dorëzohen në kërkesat e
organizatës terroriste.(Crime museum)
2.1.2 Historiku i terrorizmit
Terrorizmi, si metodë e luftës politikr konsiston në përdorimin e mjeteve të dhunës në format e
saj më drastike, paraqitet qysh në kohën antike.Një pikë është më pak e debatueshme: terrorizmi
nuk është i ri. Në të vërtetë, në disa aspekte, ajo që sot quhet terrorizëm mbizotëron me
mijëvjeçarë termi modern i përdorur për ta përshkruar atë. Kjo nuk do të thotë që akti i
terrorizmit ka mbetur statik. Përkundrazi, ndërsa vështirësitë e përfshira në përcaktimin e saj
reflektojnë, terrorizmi ka evoluar në mënyrë të konsiderueshme gjatë viteve, edhe nëse mban
disa nga karakteristikat e njëjta që e kanë karakterizuar historikisht.
Sulme të mëdha dhe të sofistikuara si ato të 11 shtatorit 2001 janë zëvendësuar me sulme që
kërkojnë bomba të prodhuara në shtëpi dhe armatim të gatshëm që u përdorën në sulmet e
Parisit, Brukselit dhe para tyre në sulmin e kryer në Mumbai në vitin 2008.(Evropa e Lire,
2016)Përderisa është e pamundur të konstatohet përfundimisht kur është përdorur për herë të
parë, ajo që ne sot e quajmë terrorizëm, gjurmon rrënjët e saj të paktën rreth 2000 vjet. Për më
tepër, terrorizmi i sotëm ka, në disa aspekte, një rreth të plotë, me shumë nga praktikuesit e saj
bashkëkohorë të motivuar nga bindjet fetare - gjë që çoi shumë nga paraardhësit e tyre më të
hershëm.(Byroja Federale e Hetimeve, 2000/2001)
Gjithashtu, në përdorimin përgjithësisht të pranuar të fjalës, shpesh kishte një dimension politik.
Kjo ka ngjyrosur pjesa më e madhe e diskursit që rrethon terrorizmin - një fenomen që është,
sipas Paul R. Pillar, një sfidë për t'u menaxhuar, jo e zgjidhur.(Inevstigimi i terrorizmit, 2015).
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2.2 1793 dhe Origjinat e Terrorizmit Modern
“Fjala terrorizëm vjen nga Mbretërimi i Terrorit i nxitur nga Maxmilien Robespierre më 1793,
pas revolucionit francez. Robespierre, një nga dymbëdhjetë krerë të shtetit të ri, vrau armiqtë e
revolucionit dhe instaloi një diktaturë për të stabilizuar vendin. Ai arsyetoi metodat e tij sipas
nevojës në transformimin e monarkisë në një demokraci liberale:
I nënshtrohen terrorizmit armiqtë e lirisë, dhe ju do të keni të drejtë, si themelues të
Republikës.Ndjenjat e Robespierre vendosën themelet për terroristët modernë, të cilët besojnë se
dhuna do të sjellë një sistem më të mirë. Për shembull, shekulli i 19-të Narodnaya Volaja
shpresonte të përfundonte sundimin carist në Rusi.Por karakterizimi i terrorizmit si veprim
shtetëror u zbeh, ndërsa ideja e terrorizmit si një sulm kundër një rendi politik ekzistues u bë më
i shquar.” (Thoughtco/ Historia e Terrorizmit).
2.3 1950: Ngritja e terrorizmit jo shtetëror
Rritja e taktikave guerile nga aktorët jo-shtetërorë në gjysmën e fundit të shekullit XX ishte për
shkak të disa faktorëve. Këto përfshinin lulëzimin e nacionalizmit etnik (p.sh. irlandez, bask,
sionist), ndjenjat anti-koloniale në britanikët e mëdhenj, francezë dhe perandoritë e tjera, dhe
ideologji të reja të tilla si komunizmi.Grupet terroriste me një axhendë nacionaliste janë formuar
në çdo pjesë të botës. Për shembull, ushtria republikane irlandeze u rrit nga kërkimi i katolikëve
irlandezë për të formuar një republikë të pavarur, sesa të ishte pjesë e Britanisë së Madhe.
Ngjashëm, kurdët, një grup i dallueshëm etnik dhe gjuhësor në Turqi, Siri, Iran dhe Irak, kanë
kërkuar autonomi kombëtare që nga fillimi i shekullit të 20-të. Partia e Punëtorëve të Kurdistanit
(PKK), e formuar në vitet 1970, përdor taktika terroriste për të njoftuar qëllimin e saj për një
shtet kurd. Tigrat Çlirimtare të Sri Lankës të Tamil Eelam janë anëtarë të minoritetit etnik Tamil.
Ata përdorin bombardime vetëvrasëse dhe taktika të tjera vdekjeprurëse për të bërë një betejë për
pavarësinë kundër qeverisë së shumicës sinhaleze.(Tandfonline / Journal Code, 2010).

2.4 1970: Terrorizmi kthehet ndërkombëtarisht
Terrorizmi ndërkombëtar u bë një çështje e shquar në fund të viteve 1960, kur rrëmbimi u bë një
taktikë e favorizuar. Në vitin 1968, Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës rrëmbeu një
fluturim El Al. Njëzet vjet më vonë, bombardimet e një avioni Pan Am mbi Lockerbie, Skoci,
tronditën botën.
5

Epoka na dha gjithashtu ndjenjën tonë bashkëkohore të terrorizmit si akt tepër teatrale, simbolike
të dhunës nga grupe të organizuara me ankthe të veçanta politike.Ngjarjet e përgjakshme në
Lojërat Olimpike të Mynihut të vitit 1972 ishin të motivuara politikisht. Shtatori i Zi, një grup
palestinez, rrëmbeu dhe vrau atletë izraelitë që po përgatiten të konkurrojnë. Synimi politik i Zi i
shtatorit po negocionte lirimin e të burgosurve palestinezë. Ata përdorën taktika spektakolare për
të sjellë vëmendjen ndërkombëtare në çështjen e tyre kombëtare.
Mynih ndryshoi rrënjësisht trajtimin e terrorizmit të Shteteve të Bashkuara: "Termat kundër
terrorizmit dhe terrorizmi ndërkombëtar hynin zyrtarisht në fjalorin politik të Uashingtonit",
sipas ekspertit kundërterrorist Timothy Naftali.Terroristët gjithashtu shfrytëzuan tregun e zi në
armët e lehta të prodhuara nga sovjetikët, të tilla si pushkët e sulmit AK-47 të krijuara në prag të
rënies së Bashkimit Sovjetik më 1989. Shumica e grupeve terroriste justifikuan dhunën me një
besim të thellë në domosdoshmërinë dhe drejtësinë e çështjes së tyre.
Terrorizmi në Shtetet e Bashkuara gjithashtu doli. Grupe të tilla si Ëeathermen u rritën nga grupi
jo i dhunshëm Studentët për një Shoqëri Demokratike. Ata u kthyen në taktika të dhunshme, nga
trazirat në ngritjen e bombave, për të protestuar ndaj Luftës së Vietnamit.
Në fakt, epoka e vërtetë e artit të terrorizmit në Shtetet e Bashkuara ishte gjatë viteve '70, jo në
botën e pas 11 shtatorit. Konsideroni se terrorizmi në Shtetet e Bashkuara ishte më pas një tipar i
zakonshëm i jetës: kishte qindra shpërthime terroriste, të shtëna dhe rrëmbime në Shtetet gjatë
viteve 1970. Në 14 vitet që nga 9 shtatori ka pasur në kontrast vetëm disa dy dhjetëra sulme
terroriste në Shtetet e Bashkuara të kryera nga një përzierje e terroristëve xhihadistë,
neonazistëve, racistëve të dhunshëm dhe militantëve antiqeveritarë, sipas një akuzë të Nju
america.(Peter Bergen/CNN, 2015).
2.5 Vitet 1990: Shekulli i Njëzetë: Terrorizmi Fetar dhe Përtej
Terrorizmi me motive fetare është konsideruar si kërcënimi më alarmues terrorist sot. Grupet që
justifikojnë dhunën e tyre në baza islamike - Al Kaeda, Hamasi, Hezbollahu - vijnë së pari në
mendje. Por krishterizmi, judaizmi, hinduizmi dhe fetë e tjera kanë krijuar forma të tyre të
ekstremizmit militant.Në këndvështrimin e studiuesit të fesë Karen Armstrong, kjo kthesë
përfaqëson largimin e terroristëve nga çdo parim i vërtetë fetar. Muhammad Atta, arkitekti i
sulmeve të 11 shtatorit dhe "rrëmbyesi egjiptian i cili po ngiste avionin e parë, ishte një alkool
pranë dhe po pinte vodka para se të hipte në avion". Alkooli do të ishte rreptësisht jashtë kufijve
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për një musliman shumë të vëmendshëm.Ata, dhe ndoshta shumë të tjerë, nuk janë thjesht
besimtarë ortodoksë të kthyer në dhunë, por ekstremistë të dhunshëm të cilët manipulojnë
konceptet fetare për qëllimet e tyre.

3 DEKLARIMII PROBLEMIT
3.1 Terrorizmi në shekullin XX
Edhe fillimi i shek.XX përshkohet me veprime të ndryshme terroriste, karakteristikë e të cilave
ishte vrsaja e personaliteteve eminente të kohës. Kështu në periudhën e viteve 1900-1910,
viktima të akteve të tilla ishin shefat e shtetit të Italisë, Gjermanisë, SHBA-ve; Serbisë,
Rusisëëtj., pastaj një numër i caktuar i ministrave, konsujve, vice konsujve si dhe personaliteteve
tjera diplomatike.Padyshim në fillim të shek.XX jehonën më të madhe e ka pasur vrasja e Franc
Ferdinandit – Dukës së Austro-Hungarisë dhe gruas së tij më 28.06.1914, nga ana e Gavrillo
Principit, anëtarit të grupit “Bosna e re” e cila në histori konsiderohet si shkas i fllimit të Luftës
së Parë Botërore.
Karakktëristikë tjetër e akteve terroriste të kryera deri në fund të Luftës së Parë Botërore ishte, se
kryesisht ndërmerreshin nga individët dhe grupet të cilat politikisht ishin me orientim ideologjik
majtist.Ndërsa në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, numri më i madh i akteve terroriste
ishte kryer nga anëtarët dhe simpatizantët e partive politike me orientim ideologjik djathtist, të
cilat motiv kryesor kishin forcimin e ideologjisë fashiste, nacional-socialiste dhe asaj
nacionaliste.
“Kursë prej viteve ’60-ta e këndej terrorizmi si mjet për arritjen e synimeve dhe interesave të
ndryshme politike është zbatuar dhe zbatohet në përmasa të mëdha dhe në mënyrë shumë më të
vrullshme se më parë. Tërroristët aplikojnë forma të reja dhe përdorin mjete dhe mekanizma të
ndryshëm, të cilat deri në këtë kohë nuk kanë qenë fare të njohura. Madje edhe armët më të
përsosura dhe më të rrezikshme, sic janë ato kimike, eksplozivët me fuqi të madhe shkatërruese
por edhe mjete të tjera të armatimit të ushtrive bashkëkohore mund të hasen në duart e
terroristëve, të cilët duke u shërbyer me to kryejnë akte terroriste, fakt ky i cili tregon në mënyrë
faktike për mundësinë e shkaktimit të pasojave katastrofike kundër jetës dhe trupit të numrit të
madh të njerëzve dhe të të mirave materiale.”(Demolli, 2002).
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3.2 Terrorizmi në shekullin XXI
Dekada e parë e shek.XXI u dominua nga terrori dhe terroristët. Askush nuk ishte përgjegjës
edhe pse fytyra e shquar ishte ajo e Osama bin Ladenit. Xhihadi global i terrorit goditi nga Nju
Jorku në Nju Delhi. Qendra e stuhisë ishte Azia Jugore, dhe epiqendra e stuhisë Pakistan.
Terroristët filluan dekadën me një sulm të drejtë në prag të mijëvjeçarit. Terroristët nga grupi me
bazë në Pakistan, Harkat-ul Mujahideen, rrëmbyen një linjë ajrore indiane gjatë rrugës për në
Nju Delhi, nga Katmandu, më në fund e çuan në Kandahar në Afganistanin e kontrolluar nga
talebanët. Një peng u vra. Ish-ministri i Jashtëm Jasëant Singh e ka përshkruar me të drejtë
operacionin si pararendës për komplotin e 11 shtatorit, sepse përfshinte të njëjtin cast të
personazheve që prodhonin merakun; Terroristë të bazuar në Pakistan, Al Kaeda, talebanët
afganë dhe ISI. Fillimisht rrëmbimi do të ishte pjesë e një komploti më të madh të mijëvjeçarit të
al Kaedës për të përfshirë sulmet në Los Anxhelos, Amman dhe Aden, por vetëm komplotja
indiane mori vendin. Planifikuesit kishin menduar që avioni të shpërthejë pikërisht në goditjen e
mijëvjeçarit, por Singh negocioi lirimin e pengjeve para se të humbeshin më shumë jetë.
E gjithë bota u ndryshua në mënyrë dramatike më 11 shtator 2001, kur al Kaeda rrëmbeu katër
aeroplanë dhe sulmoi Qendrën Botërore të Tregtisë, Pentagonin dhe u përpoq të godasë U.S.
Capitol. I ndërtuar nga një pakistanez, Khaled Shaykh Muhammed dhe Bin Laden, 9/11 do të
çonte në dy luftëra, rënien e Emirateve Islame talebane të Afganistanit dhe një luftë globale
kundër terrorit.
Në vitet pas vitit 2001, al Kaeda dhe bashkëpunëtorët e saj do të sulmonin në të gjithë globin.
Australianët u vunë në shënjestër në Bali, izraelitë në Mombasa, spanjollë në Madrid, maroken
në Casablanca dhe të tjerë në mbarë botën. Shumë, nëse jo shumica, nga sulmet kishin lidhje me
Pakistanin. Sulmi i 7 korrikut 2005 në Londër, për shembull, u krye nga xhihadistë britanikë të
cilët ishin trajnuar në Pakistan dhe të lidhur me al Kaedën. Videot e tyre të martirizimit u luajtën
në kaseta propagande të al Kaedës me zëvendësin e Bin Ladenit, Zaëahiri.Që nga fillimi i
mijëvjeçarit të ri, lufta kundër terrorizmit është bërë një fokus kryesor i profesionistëve të
sigurisë në të gjithë botën. Sulmet e 11 shtatorit 2001 përuruan një epokë të re globale të
politikës dhe veprimtarisë kundërterroriste, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa shumë
vende - nga Algjeria dhe Spanja në Sri Lanka dhe Indonezia - kanë dyfishuar përpjekjet e tyre
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për të luftuar kërcënimet e tyre indigjene të terrorizmit . Në Shtetet e Bashkuara, synimet kundër
terrorizmit të identifikuara në Strategjinë Kombëtare për Luftimin e Terrorizmit (2006) mund të
arrihen vetëm nëpërmjet bashkëpunimit të rëndësishëm shumëkombësh.
Këto synime janë që të avancojnë demokracitë efektive si antidot kundër terrorizmit afatgjatë;
për të parandaluar sulmet nga rrjetet terroriste; për të mohuar terroristët mbështetjen dhe
shenjtëroren e shteteve mashtruese; për të mohuar terroristët kontrollin e çdo kombi që ata do të
përdorin si bazë dhe nisjen e bllokut për terror; dhe për të hedhur themelet dhe për të ndërtuar
institucionet dhe strukturat që ne kemi nevojë për të kryer luftën përpara kundër terrorizmit dhe
për të ndihmuar në sigurimin e suksesit tonë përfundimtar.(ABC-CLIOCorporate/product).
3.3 Rregullimi penalo juridik i terrorizmit
3.3.1 Rregullimi penalo-juridik sipas ligjit penal të vitit 1977, të ish-jugosllavisë
Ligji i fundit penal në ish-Jugosllavinë, ishte ai që hyri në fuqi më 1korrik 1977. Numri më i
madh i veprimeve me të cilat kryhen aktet terroriste inkriminoheshin dhe sanksionoheshin në
kapitullin XV të pjesës së posacme së këtij ligji, që titullohej: “veprat penale kundër bazave të
rregullimit shoqëror socialist vetëqeverisës dhe sigurimit të RSFJ-së.Ligji penale i ishJugosllavisë përmbante një sërë nenesh, me të cilat inkriminoheshin veprat penale të cilat kryhen
me akte të ndryshme terroriste. Këto vepra dhe nene ishin:
3.3.2 “Terrorizmi - Neni 125
Ku thote se: Kushdo që shkakton një shpërthim, zjarr ose veprime të tjera përgjithësisht të
rrezikshme nga motivet armiqësore kundër RSFJ-së ose kryen një akt dhune, i cili mund të
krijojë ndjenjën e pasigurisë personale në qytetarë ose në një grup qytetarësh, dënohet me
burgim për jo më pak se pesë vjet.Kjo është konsideruar si vepër penale dhe është dënuar me ligj
në mënyrë absolute dhe të pakontestueshme, pasiqë janë veprime jo njerëzore ndaj lirisë
individuale e qytetare.
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3.3.3 Vepër tjetër e përcaktuar me ligj si vepër penale dhe vepër terroriste është edhe
Dërgimi dhe transferimi i grupeve të armatosura, armëve dhe municioneve në territorin e
RSFJ-së
E paraqitur në vazhdim nëNenin 132, ku thotë se:Kushdo që dërgon ose transferon grupe të
armatosura, terroriste, spiunë, grabitës, armë, eksplozivë, helm, pajisje, municione ose materiale
të tjera me qëllim të kryerjes së veprimeve. ”(Kodi Penal i Republikës Socialiste Federative të
Jugosllavisë).

3.4 Rregullimi penalo-juridik sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës
3.4.1 “Kryerja e veprës terroristeështë përcaktuar nëNenin 136tëKPRK ku thotë se:
1.Kushdo që kryen një vepër terroriste dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim; 2. Kur
vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore të një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim; 3. Kur vepra nga paragrafi 1.
i këtij neni rezulton me vdekje të një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim së
paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.
Me këtë nen përcaktohen veprimet e ndërmmara nga kryerësit e veprës penale, veprime këto të
cilat janë ndërmarrë kundrejtë individëve apo popujve të caktuar dhe me lëndimë të caktuara si
në paragrafet e cekura më lartë dhe me dënimet e pasuara.
3.4.2 Neni 137 përcakton Ndihmën në kryerjen e terrorizmit ku citohet:
1. Kur vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodikryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet;
3. Kushdo që e ndihmon kryesin apo bashkëpjesëmarrësin pas kryerjes së një vepre terroriste,
duke i siguruar fonde ose burime të tjera materiale personave të tillë, dënohet me burgim prej tre
(3) deri në dhjetë (10) vjet.
Ky nen përcakton se cili do person ndihmon tjetrin në kryerjen e veprave penale ndaj dikujt
tjetër, pason dënimi me ligj në KPRK. Në mënyrë absolute është e ndaluar qoftë pjesëmarrja në
grupe terroriste, qoftë ndihmesa e tyre ndaj organizmit të planit apo sigurimit të mjeteve për
aktin terrorist.
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Një nen tjetër i rëndësishëm për akte terroriste është edhe Neni 141 ku përcaktohet Shtytja për
kryerjen e veprave terroriste ku citohet:
Kushdo që shpërndan, ose në ndonjë mënyrë tjetër mundëson mesazhin për publikun, me qëllim
që të shtytë kryerjen e aktit terrorist, kur sjellja e tillë pavarësisht nëse avokon drejtpërdrejtë ose
jo aktet terroriste, shkakton rrezikun që një ose më shumë vepra të tilla të kryhen, dënohet me
burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
Sikur neni paraprak edhe neni 141 në vazhdim përcakton ndihmesën e dhënë nga individë të
caktuar e të përgatitur me plan për shpërndarjen e lajmeve për terrore dhe ndihmesën e tyre ndaj
kriminelëve për të arritur deri te caku i tyre, cak i cili sulmon popullin në mënyrë barbare e të
pamëshirshme.
3.5 Vrasjet masovike te shqipertarev si forme e terrorit shtetezor serbo-sllav
Megjithëse e drejta për jetë parashihet edhe me akte ndërkombëtare (neni 3 i Deklaratës
Universale mbi të Drejtat e Njeriut)(Neni 3 i saj parasheh që “Cdonjeri ka të drejtë jete lirie dhe
sigurie të përsonalitetit),shqiptarëve të cilët kanë jetuar nën okupimin serbo-sllav, jo vetëm që
nuk iu është garantuar kjo e drejtë, por përkundrazi iu është cënuar në mënyrë sistematike dhe
tëvazhdueshme.Për veprimet vrasëse kundër shqipatarëve (qofshin masovike apo individuale) të
shtetit serb, mund të thuhet se nuk kanë pasur qëllim që t’i godasin viktimat si individë të
caktuar, por si pjesëtarë të entitetit të caktuar. Qëllimi përfundimtar i veprimeve dhe vrasjeve të
tilla, ka qenë shfarosja e shqipatrëve si grup nacional. Vrasjet, të cilat kanë qëllim shfarosjen e
grupeve tëcaktuara shoqërore, paraqesin vepër penale të gjenocidit.
Vepra penale e gjenocidit parshihej në LPJ (neni 141) në këtë mënyrë: “kush me qëllim për të
zhdukur tërësisht apo pjesërisht ndonjë grup nacional, etnik, racial ose fetar urdhëron që të bëhen
vrasje, a plagosje të rënda ose prishje në rend të shëndetit fizik apo shpirtëror të pjesëtarëve të
grupit ose bën shpërngulje me forcë të popullsisë ose e vënë grupin në kushte të atilla jetese, që
sjellin shfarosjen e plotë ose të pjesëshme të grupit ose zbaton masa me të cilat ndalon lindjet
midis pjesëtarëve të grupit apo bën shpërnguljen me forcë të fëmijëve në një grup tjetër...”
(Përmbledhje e Ligjeve Penale, 2002-20013)
Pushtimi i Kosovës nga Serbia në vitin 1912 u shoqërua me krime të rënda ndaj popullsisë
shqiptare. Pas pushtimit të Kosovës u zbatua politika e dëbimit të shqiptarëve për në Anadolli.
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Ndaj shqiptarëve që nuk i lëshuan trojet dardane, serbët ndoqën politikën e forcës, të gjenocidit
dhe të kolonializmit.Shpërngulja me dhunë e shqiptarëve vazhdoi edhe në kohën e Mbretërisë së
Jugosllavisë. Pas kthimit të ushtrisë serbe në Kosovë në vitin 1918, shpërngulja e dhunshme e
shqiptarëve, pa detyrim kthimi, ka vazhduar deri në Luftën e Dytë Botërore.Përpos shpërnguljes
për në Turqi, një numër i madh i shqiptarëve kanë emigruar edhe për në Shqipëri.(Kapitull nga
gazeta Bota Sot, 2016)
Këto akte të mëhershme gjenocidale janë përfshirë për të treguar analogjinë e krimeve serbe, për
të dëshmuar me argumente se aparteidi dhe gjenocidi që e kreu Serbia ndaj popullit shqiptar në
fundshekullin XX, nuk ishte as i pari dhe as i rastit, por ishte përsëritur sa e sa herë që nga
përpjekjet e para të pushtimit, gjithnjë duke i përsosur mjetet dhe veprimet e krimeve, gjithnjë
duke u bazuar në platformat serbomëdha për shfarosjen e shqiptarëve, nëpërmjet plojave e
masakrave makabre, që kishin filluar që nga përpjekjet për ngritjen e shtetit të Serbisë, në fillim
të shek. XIX. Në këtë drejtim, programin sekret për krijimin e Serbisë së Madhe “Naçertanije”,
të cilin ministri i brendshëm i Serbisë, Ilija Garashanin, e institucionalizoi si platformë politike
dhe juridike shtetërore, që nga viti 1844, vazhdon të shërbejë si bazë e të gjitha planprogrameve
shtetërore serbomëdha.Është me rëndësi të theksohet se format dhe metodat e kryerjes së
krimeve akteve të gjenocidit nga forcat pushtuese të Serbisë anekënd Kosovës kanë qenë
pothuajse identike, kanë qenë të ndryshme vetëm viktimat e shumta. Pra, kjo e dëshmon se çdo
gjë është zbatuar nëpërmjet planeve dhe direktivave shtetërore të Serbisë.
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Table 1 Krimet 1988-1999
Krimet

Shkatërrime Janar 1998 –

1988-1999

t e objekteve Qershor 1999

Vrasjet

100.589-

11.840-viktima nga

443.300 në

1022

361

dhe

Shtëpi

Kosova

Shqipëri

− 𝐺𝑗𝑎𝑘𝑜𝑣ë

− 𝐺𝑗𝑎𝑘𝑜𝑣ë

358-Shkolla

1.392

247.800 në

984

212

− fëmijë deri 18 vjec

Maqedoni

− 𝑆𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗

− 𝐷𝑒𝑐𝑎𝑛

Dëbimi

Vrasjet

Vrasjet e

civile

ushtarëve

masakrime
t
Dëbimi i
popullatës
Varrezat

123-Objekte

296

69.300 në

804

185

masive

shëndetësore

− fëmijë deri 5 vjec

Ml të Zi

− 𝐺𝑙𝑙𝑜𝑔𝑜𝑐

− 𝑃𝑟𝑖𝑧𝑟𝑒𝑛

Rrëmbimi

215-Objekte

1739 femra

782.100

724 -

166

i

fetare

Bosne dhe

Rahovec

− 𝑆𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗

individëve

Hercegovin
e

Helmimet

71-Zyra

te 1882

13.639 në

vendit

− mbi moshën 65 vjec Gjermani

Rrënimi i

30-Shtëpi

1450-të pagjetur

objekteve

kulture

Dhunimi

93Biblioteka

561 − 𝑃𝑒𝑗ë

156
− 𝐺𝑙𝑙𝑜𝑔𝑜𝑐

7.581 në

466 -

Turqi

Prishtinë

20.400-femra të

5.829 në

464 - Prizren

dhunuara

Itali

111 – Pejë

109 – Istog

(Permbledhje-gazeta, 2013; 2015; 2016; 2018)

3.6 Forma e akteve terroriste
Sipas Komitetit Këshillimor Kombëtar për Standardet dhe Qëllimet e Drejtësisë Penale,
ekzistojnë gjashtë lloje të ndryshme të terrorizmit. Të gjithë ata ndajnë tiparet e zakonshme të
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veprimeve të dhunshme që shkatërrojnë pronën, kërkojnë frikë dhe përpiqen të dëmtojnë jetën e
civilëve.
1. “1. Çrregullimi civil - është një formë ndonjëherë e dhunshme e protestës e mbajtur nga
një grup individësh, zakonisht në kundërshtim me një politikë ose veprim politik. Ata
kanë për qëllim të dërgojnë një mesazh në një grup politik që "populli" është i pakënaqur
dhe kërkon ndryshim. Protestat kanë për qëllim të jenë jo të dhunshme, por ndonjëherë
ato rezultojnë në trazira të mëdha në të cilat prona private shkatërrohet dhe civilët
plagosen ose vriten.
2. Terrorizmi politik - përdoret nga një fraksion politik për të frikësuar një tjetër. Ndonëse
udhëheqësit e qeverisë janë ata që kanë për qëllim të marrin mesazhin përfundimtar,
qytetarët janë në shënjestër të sulmeve të dhunshme.
3. Terrorizmi jo-politik - është një akt terrorist i kryer nga një grup për ndonjë qëllim tjetër,
më së shpeshti me natyrë fetare. Qëllimi i dëshiruar është diçka tjetër përveç një objektivi
politik, por taktikat e përfshira janë të njëjta.
4. Quasi terrorizmi - është një akt i dhunshëm që përdor të njëjtat metoda që përdorin
terroristët, por nuk kanë të njëjtat faktorë motivues. Rastet si kjo zakonisht përfshijnë një
kriminel të armatosur i cili përpiqet të ikë nga zbatimi i ligjit duke shfrytëzuar civilët si
pengje për t'i ndihmuar ata të shpëtojnë. Shkelësi i ligjit vepron në mënyrë të ngjashme
me një terrorist, por terrorizmi nuk është qëllimi.
5. Terrorizmi i kufizuar politik - aktet zakonisht janë vetëm komplote për të bërë një
deklaratë politike apo ideologjike. Qëllimi nuk është për të përmbysur qeverinë, por për
të protestuar ndaj një politike apo veprimi qeveritar.
6. Terrorizmi shtetëror - përcakton çdo veprim të dhunshëm të iniciuar nga një qeveri
ekzistuese për të arritur një qëllim të veçantë. Më shpesh ky qëllim përfshin një konflikt
me një vend tjetër.” (Crime museum).
Ndërsa Haki Demolli në librin e tij mbi Terrorizmin shpjegon se format kryesore dhe më të
shpeshta të akteve terroriste janë:
1. “Marrja dhe mbajtja e pengjeve;
2. Rrëmbimi i mjeteve të udhëtimit masiv (aeroplanëve, anijeve etj);
3. Torturimi dhe vrasja e kundërshtarëve politikë, përfshirë “zhdukjen” e tyre;
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4. Eksplozionet, shkaktimet e zjarreve dhe të shpëthimeve;
5. Bombardimi i vendeve të banuara me civilë;
6. Shfrytëzimi i armëve për shkatërrim masiv (armët nukleare, kimike, biologjike etj);
7. Vrasja e civilëve”(Demolli, 2002)
3.6.1 Marrja dhe mbajtja e pengjeve
Terrorizmi me formën e saj edhe të marrjes së pengjeve është forma më ekstreme e
dhunës, e drejtuar kundër jetës, shëndetit, dhe të mirave( pasurisë).Forma specifike e
terrorizmit, pra ajo e marrjes së pengjeve, është njëra ndër format, me të cilat ndër më së
shumti tronditet, frikësohet, terrorizohet shoqëria, rendi publik dhe shteti. Kjo formë ngërthen
në vete elementet e rëndësishme të terrorizmit, siç janë: shkaktimi i frikës dhe dhuna
ekstreme.(Latifi/Kriminalistika, 2012)Shumica e formave të terrorizmit, pra mes tyre edhe
marrja e pengjeve, gjatë periudhës 2001-2011, ka shënuar ndryshime amplitudinale, por që
kanë treguar rritje, derisa në periudhën pas vitit 2013-2015, tregon rritje alarmante.(Index
Raport/Terrorizmi Global, 2012)
Sipas statistikave në vitin 2011, krahasuar me vitin 2002, numri i akteve terroriste në botë është
rritur për 234%,(Index Raport/Terrorizmi Global, 2012) dhe sesa e rrezikshme është kjo dukuri
më mirë mund të vërehet që në vitin 2000, nga aktet terroriste vdiqën 3.320 persona, kurse në
vitin 2014 vdiqën 32.685 njerëz.
3.6.2 Rrëmbimi i mjeteve të udhëtimit masiv
Mund të shpjegohet më së miri përmes rregullimit juridik në SHBA ku institucionet e qeverisë
amerikane në mbarë botën monitorojnë në mënyrë aktive kërcënimet e mundshme të sigurisë dhe
mund të pezullojnë ose pezullojnë përkohësisht shërbimet publike për të vlerësuar qëndrimin e
tyre të sigurisë. Në ato raste, ambasadat dhe konsullatat e SHBA do të bëjnë çdo përpjekje për të
ofruar shërbime emergjente për qytetarët e SH.B.A.-së. Qytetarët e Shteteve të Bashkuara u
kërkohet të monitorojnë lajmet lokale dhe të mbajnë kontakte me ambasadën apo konsullatën më
të afërt të SHBA.(Hostage-Taking and kidnapping terror in the COE)
Terroristët nuk planifikojnë të mposhtin SHBA në një konfrontim të drejtpërdrejtë ushtarak.
Veprimi kundër forcave ushtarake amerikane shpesh do të jetë indirekte, domethënë asimetrike.
Terroristët do të kërkojnë të gjejnë dobësi dhe do të shfrytëzojnë atë dobësi. Aftësia për të
rrëmbyer ose për të marrë një peng, pasi të identifikohet dobësia, ofron një fitimprurës shënjestër
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për terroristin që mund të sjellë ndikime të rëndësishme propagandistike përtej një shpërblim të
veçantë ose vëmendje e çastit e publicitetit.(Hostage-Taking and kidnapping terror in the COE)
Grupet terroriste duke përfshirë ISIS, al-Kaidën, bashkëpunëtorët e tyre dhe ato të frymëzuara
nga organizata të tilla, synojnë të sulmojnë qytetarët e SHBA kudo që janë. Ekstremistët mund të
përdorin armë konvencionale ose jo-konvencionale për të synuar qeverinë e SHBA-ve dhe
interesat private. Terroristët po përdorin gjithnjë e më shumë metoda më të sofistikuara, duke
përfshirë armë të mprehta, pistoleta dhe automjete, si armë për të synuar në mënyrë efektive
turmat. Ekstremistët gjithnjë përpiqen të identifikojnë dhe sulmojnë objektiva "të buta", siç
janë:ngjarjet publike të profilit të lartë (gara sportive, tubime politike, demonstrime, ngjarje
pushimi, tubime festive, etj); hotele, klube dhe restorante; vendet e adhurimit; shkollat; parqet;
qendrat tregtare dhe tregjet; infrastrukturën e turizmit dhe vendet turistike; sistemet e transportit
publik; Aeroportet.(Counter Extremism Project, 2017)
Qytetarët privatë të SH.B.A.-së nuk duhet të udhëtojnë në ndonjë vend për të marrë pjesë në
konflikte të armatosura. Qytetarëve të SH.B.A.-së u kujtohen që luftimet në emër të organizatave
të caktuara terroriste mund të përbëjnë sigurimin e mbështetjes materiale për terrorizmin, e cila
është një krim i rëndë që mund të sjellë dënime, duke përfshirë kohën e burgut dhe gjobat e
mëdha.
3.6.3 Torturimi dhe vrasja e kundërshtarëve politikë, përfshirë “zhdukjen” e tyre
Bazuar në praktikën e organizatave terroriste të kohëve të vonshme, personat të cilët sulmohen
me këtë formë të akteve terroriste kryenin kryesisht funksionet, sic janë: kryetar shteti,
kryeministër, ministër, prefekt i qytetit apo provincës, epror policor, epror ushtarak, diplomat,
ambasador, deputet, këshilltar bashkie, politikan i lartë i ndonjë partie politike, zëdhënës i partisë
politike, gjykatës, etj.Herë-herë viktima e atentatit në një mënyrë apo në tjetrën paralajmërohet
për sulmin që do të pasojë ndaj tij. Ky paralajmërim bëhet qoftë me informim (shkresa, telefon
etj), qoftë me kërcënim, me ekplodime që kanë për qëllim tërheqjen e vërejtjes apo madje edhe
përmes publikimit të listave të personave “të gjykuar me vdekje” nga organizatat
terroriste.(Demolli, 2002).
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3.6.4 Eksplozionet, shkaktimet e zjarreve dhe të shpëthimeve
Me eksplozione rrezikohet dhe cënohet jeta e shumë personave si dhe të mirat materiale në vlerë
të madhe që gjenden në vendin e kryerjes. Për shkaktimin e eksplozioneve përdoren bombat e
madhësive të ndryshme, por nuk përjashtohet mundësia e përdorimit edhe të minave dhe
mekanizmave të tjerë eksplodues.
Kështu kur terroristët kanë dashur dhe kanë pasur qëllim që me eksplozionin e tyre të shkaktohen
viktima të mëdha në njerëz, atëherë ata janë përcaktuar për vende të ndryshme publike apo
automjete të transportit publik, në të cilat ka qenë apo është pritur se do të grumbullohet një
numër i madh i njerëzve. Vende të këtilla janë sheshet e qytetit, qendrat e qytetit, qendrat
tregtare, qendrat e biznesit, supermarketet, aeroportet, etj.(Amnesty Interrnational, 2017)Kur
kryerësit dëshirojnë që me eksplozione të shkaktohet vdekja e dhunshme e numrit të madh të
personave, atëherë ato kryhen gjatë ditës dhe atë në orët e paradites apo ë mes të ditës, kohë kjo
kur në vendet e ndryshme publike grumbullohet numri i madh i personave. Për eksplodime të
këtilla janë të njohura organizatat terroriste afro-aziatike, p.sh. Hamasi, Tigrat Tamilë, GIA,
PKK etj. Ndërsa prej organizatave europiane pjesëtarët e IRA-së, janë ata që më shpesh kanë
shkaktuar ekplozione gjatë ditës.(Comparative Politics, 1968-2017).

3.6.5 Bombardimi i vendeve të banuara me civilë
Këtë formë të akteve terroriste zakonisht e aplikojnë organizatat e mëdha terroriste, të cilat kanë
numër të madh të anëtarëve dhe disponojnë me teknikë bashkëkohore. Konkretisht disa
organizata afro-aziatike sic janë: Tigrat Tamilë, Hamasi etj., karakterizohen me numër të madh të
anëtarëve dhe me shfrytëzimin e mjeteve teknike bashkëkohore që shërbejnë për
bombardime.Për bombardimin e vendeve të banuara me civilë shfrytëzohen topat e kalibrave të
ndryshëm, tankset, pastaj raketat tokë-tokë qoftë me teledirigjues apo mekanizëm tjetër, mortajat
e dorës etj.(Demolli, 2002).
3.6.6 Shfrytëzimi i armëve për shkatërrim masiv
Përhapja e armëve bërthamore dhe armëve të tjera të shkatërrimit në masë (ASHM), si dhe
sistemet e tyre të shpërndarjes, mund të kenë pasoja të pallogaritshme për sigurinë kombëtare,
rajonale dhe globale. Gjatë dekadës së ardhshme, përhapja do të mbetet akute në disa nga rajonet
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më të paqëndrueshme të botës. Efektet e mundshme të përhapjes së ASHM janë një nga
kërcënimet më të mëdha me të cilat bota përballet.(NATO)
Termi ka qenë në përdorim që nga viti 1937, kur gazetat përshkruan aeroplanët bombardues
gjermanë si "armë të shkatërrimit në masë", sepse ata ishin duke u përdorur për të goditur qytetet
e mbajtura nga republikanët gjatë Luftës Civile Spanjolle. Gjatë Luftës së Ftohtë, ËMD u
përcaktua ngushtë për të përfshirë vetëm armë bërthamore, sepse përdorimi i tyre kërcënoi të
gjithë planetin. Deri në fund të Luftës së Gjirit të viteve 1990-91, ËMD ishte përdorur në
Rezolutën 687 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara - i cili impononte rregullat
strikte të Irakut për çarmatimin - për të përshkruar armët bërthamore, biologjike dhe kimike. Që
nga ajo kohë të tjerët janë përpjekur ta ndryshojnë definicionin për të përfshirë çdo armë që
shpërndan radioaktivitetin ose shkakton panik masiv.(Weapons of Mass Destruction)Në
përgjithësi për kryerjen e akteve terroriste, përdorimi i armëve kimike dhe biologjike, është më i
mundshëm se sa i atyre nukleare. Përdorimi i armëve kimike është më i mundshëm, sepse
teknologjia për prodhimin e tyre është më e thjeshtë dhe se një numër i madh i shteteve i ka
programet e veta për armë kimike.(Mollie Williams/Daniel C. Sizemore).
3.6.7 Vrasja e civilëve
Prej emërtimit të vetë formës rrjedh se viktima të këtyre akteve janë qytetarët e pafajshëm,
përfshirë këtu foshnjet e posalindura, fëmijët, gratë, gratë shatëzëna, burrat, pleqtë e moshuar etj.
Ndërsa vende të kryerjes së akteve të këtilla terroriste, në të shumtën e rasteve në të cilt ishin
duke punuar, varrezat, vendet e tjera publike si dhe “post blloqet e rreme” të cilat vendoseshin
nga terroristët, në të cilat fillimisht i ndalonin viktimat e tyre e pastaj i masakronin. Masakrimi
bëhej në mënyrat më barbare, duke u prerë në fyt, duke u djegur për së gjalli, apo duke u djegur
pasi që janë masakruar, apo duke u mbushur me eksploziv për të pësuar edhe personat të cilët do
t’i varrosin ata etj.
Vrasjet e civilëve mund të përshkruhen edhe përmes rastit të Luftës së Kosovës ku vrasjet e bëra
nga ana serbe ishin vrasje masive e barbare, ku në këtë luftë janë vrarë 13 mijë e 549 persona,
prej tyre 76% civilë. Prej ciktimave civile 1.400 ishin nën moshën 18 vjecare. (Instituti Kosovar
për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, 2005).
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3.7 Luftimi I terrorizmit
3.7.1 Disa masa që ndikojnë në eliminimin e shkaqeve të terrorizmit
Është paraqitur një nevojë urgjente, sa i përket gjetjes së mënyrave dhe metodave që
garantojnë sukses në parandalimin dhe luftimin e terrorizmit. Mënyrat dhe metodat që
mund të përdoren në këtë luftë janë të shumta, por ajo që është e vetme dhe që pa te nuk
bënë të fillohet kjo luftë, është të kuptuarit e motivit të akteve terroriste. Asnjë vepër
kriminale nuk mund të parandalohet apo të luftohet pa kuptuar paraprakisht motivin e
veprimit kriminal.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Strategjinë Globale kundërterrorizmit në 8 shtator 2006. Strategjia është një instrument unik global për të forcuar përpjekjet
kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin.(UN Global Counter-Terrorism
Strategy, 2006)Lufta kundër terrorizmit në përgjithësi duhet të fillojë që nga analizimi dhe
studimi i shkaktarëve që shtyjnë për të kryer akte terroriste. Të kuptuarit e shkaktarëve për
terrorizëm është gjysma e masave të marra në këtë luftë. Të gjitha politikat, strategjitë, planet
operative, gjegjësisht të gjitha veprimet që rrjedhin nga studimi dhe analizimi i mirëfilltë, janë
më të sakta dhe të drejta.(Council of Europe, 2017)
Dy janë, mënyrat kryesore të veprimit në këtë drejtim:
1. Marrëveshjet e ndryshme ndërjet gjeneratorit të shkaqeve dhe përfaqësuesve të grupeve
terroriste;
2. Ndërmarrja e veprimeve dhe masave të njëanshme nga gjeneratori I shkaqeve, me qëllim
të zbutjes së pasojave të tyre. (Demolli, 2002)
3.7.2 Infiltrimi I agjentëve policorë në radhët e grupeve terroriste
“Rregulli I parë, ndoshtaa dhe më I rëndësishmi në këtë luftë, është “njohja e armikut”, që do të
thotë kush është, prej nga vjen, ku shkon, si vepron, ku e ka forcën, ku e ka dobësinë, ëtj. Kjo
është vija e parë e mbrojtjes nga terrorizmi. Kjo është vija e parë e mbrojtjes nga terrorizmi”
(Mirko Klarin, 2014).Grupet terroriste, zakonisht veprojnë në ilegalitet, andaj është vështirë të
përcillen ato mee satelitët e spiunimit që sillen rreth tokës. Metoda më efikase dhe më e përhapur
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është infiltrimi I agjentëve të policisë në radhët e grupeve terroriste. Kjo është njëherit edhe
metoda më e sprovuar, me të cilën shumë polici kanë arritur suksese të kënaqshme në thyerjen e
grupeve terroriste dhe anarkiste.
3.7.3 Ndalimi i mbështetjes së diktatorëve që financojnë terroristët
Arabia Saudite është sponsori më i madh në botë i terroristëve radikalë islamikë.
Sauditët kanë mbështetur ISIS dhe shumë grupe të tjera brutale terroriste. Sipas deklaratave të
betuara të një Komisioneri të 11 Shtatorit dhe Bashkëkryesuesit të Hetimit të Kongresit në 9/11,
qeveria saudite mbështeti rrëmbyesit e 11 shtatorit. Arabia Saudite është vatër e terroristëve
muslimanë më radikalë në botë: Selefistët (ISIS dhe Al Kaeda janë Selefitë).
3.7.4 Ndalimi i torturave
Ekspertët kryesorë të terrorizmit dhe të marrjes në pyetje pajtohen se tortura krijon më shumë
terroristë. Në të vërtetë, udhëheqësit e ISIS ishin të motivuar nga tortura amerikaneKemi një
shembull shumë aktual: terroristi i Parisit Cherif Kouchi i tha një gjykate në vitin 2005 se ai nuk
ishte radikal derisa mësoi për torturën e SHBA në burgun e Abu Ghraib në Irak. Nëse duam të
ndalojmë krijimin e terroristëve të rinj, ne duhet ta ndalojmë torturën ... përgjithmonë.
3.7.5 Kontroll më të ashpër të armëve
Qasja në armët e zjarrit dhe komponentët e pajisjeve shpërthyese është padyshim vendimtare për
të mundësuar sulme terroriste dhe shpjegon statistikat e tmerrshme në SHBA. Në BE, grupet e
dhunshme ekstremiste shpesh duhet të kthehen në rrjetet kriminale për të blerë armë si sulmuesit
Charlie Hebdo. Por ka edhe abuzime të furnizimeve ligjore.
Ajo u kuptua kohët e fundit se Arabia Saudite po dërgonte anëtarë të BE-së (dhe përtej) armëve
të eksportuara në grupe xhihadiste në Siri - kështu që në njëfarë mënyre, Evropa lufton
terrorizmin në shtëpi dhe ushqen atë (me neglizhencë të paktën) jashtë vendit; Më keq, mund të
jetë vetëm një çështje kohe që në fund këto armë mund të gjenden në duart e qelizave terroriste
të bazuara në BE, duke përfunduar ciklin.
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3.7.6 Zbutje
Masat zbutëse punojnë në dy mënyra. Së pari, ata pengojnë çdo terrorist duke krijuar shtresa
mbrojtjeje që duhet të depërtojnë përpara se sulmi të ndodhë. Së dyti, ata ulin shkallën ose
ndikimin e një sulmi nëse duhet të ndodhë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me sigurimin e shtyllave
ose dizajnit të qëndrueshëm ndaj shpërthimit, kjo ka të bëjë me projektimin për të zvogëluar
dobësitë që nga fillimi - për shembull, duke siguruar ndalesë adekuate, duke zgjedhur materiale
jo të brishtë të fasadave dhe planifikim të mirë hapësinor për të ndarë njerëzit nga hapësira të
rrezikuara.SHBA dhe aleatët e saj kanë punuar për të parandaluar financimin e terrorizmit në të
kaluarën. Përpjekjet për të ndërhyrë në të vërtetë filluan para 9/11. Këto përpjekje përfshinin,
ndër të tjera, ngrirjen e pasurive, listën e zezë të organizatave bamirëse të lidhura me organizatat
terroriste dhe sanksionet formale për sponsorët individualë dhe shtetërorë të terrorizmit.
Megjithatë, nuk është e mjaftueshme vetëm synimi i institucioneve financiare formale. Nëse një
grup terrorist po përdor institucione formale për të ngritur ose transferuar fonde, pasi SHBA-ja të
ngrijë asetet, do të nxisë më tej nëntokën e aktiviteteve financiare të grupit terrorist. Këto metoda
nëntokësore janë më të vështira për t'u ndjekur dhe për të kapur. (Council of Europe, Committee
of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of
Terrorism)
Në vitin 2019, Shtetet e Bashkuara hynë në vitin e 18-të në "Luftën kundër Terrorit". Që atëherë,
Shtetet e Bashkuara kanë kontribuar me burime të rëndësishme dhe miliarda dollarë për të luftuar
terrorizmin, veçanërisht ushtarakisht. Ndërsa vazhdojmë të luftojmë me kërcënimet terroriste
brenda dhe jashtë vendit, duhet të rishikojmë strategjitë tona kundër terrorizmit dhe të
konsiderojmë duke u mbështetur më shumë në alternativat e fuqisë ushtarake. Shtetet e
Bashkuara duhet të ndryshojnë qëndrimin e tyre nga ushtria në atë monetare në mënyrë që të
dobësojnë ndjeshëm grupet terroriste globale. (Erik W. Goepner, 2016)
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4 METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur në këtë punim diplome kryesisht është metodë hulumtuese dhe teorike.
Jam munduar të bëjë grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialeve të shumta marrë nga
literature të ndryshmë sic janë librat e cekur edhe në bibliografi, intervista të disa nga persona që
janë marrë me rastet e luftës së Kosovës, mënyrë tjetër ka qenë edhe artikuj të gazetave vendore
dhe ndërkombëtare.Përpos tyre, disa kapituj janë huazuar edhe nga KPRK dhe nga Kodi Penal i
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.Në disa raste të vecuara është përdorur edhe
metoda krahasuese, ku është përfshirë SHBA, Franca etj.Duke hulumtuar është krijuar edhe
tabela me statistika të luftës së Kosovës, ku janë paraqitur dëmet e krijuara nga ana serbe dhe
mënyra e terrorizmit dhe barbarizmit ushtruar ndaj shqiptarëve.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZAE REZULTATEVE
5.1 Prezantimi i rezultateve
Si rezultat I këtij punimi konsiderohet të kuptohet në mënyrë plotësishtë të qartë se cfarë do të
thotë terrori dhe terrorizmi, pritet të analizohen shkaqet e shfaqjes së terrorizmit dhe vendet në të
cilat së pari është zhvilluar.Pos kësaj, në bazë të kësaj teme janë paraqitur edhe mënyrat e
parandalimit të shfaqjes së formës së kriminalitetit të organizuar sic është terrorizmi.
Si rezultat i parandalimit të terrorizmit në analizë janë paraqitur edhe format e rregullimit me ligj
ku përfshihen KPRK dhe LPJ. Gjithashtu përmes analizmit të statistikave të paraqitura në
intervista të shumta dhe në hulumtime të ndryshme, është paraqitur edhe një tabele ku janë
përfshirë statistikat përfundimtare të të vrarëve në terrorin e shfaqur nga Serbia kunddrejt
territorit shqiptar.
5.2 Analiza e rezultateve
Në prezantim te rezultateve janë paraqitur të gjitha pritshmëritë e këtij punimi diploma, mirëpo
analia e tyre duhet bërë në mënyrë sa më të detajuar dhe në mënyre sa më të saktë, pasiqë
terrorizmi njihet si vepra më e rëndë e krimit të organizuar ndaj popullit.Duhen analizuar të
gjitha mënyrat e shfaqjes së terrorizmit, pasiqëduke analizuar shfaqjen mund të shtrohet rruga
deri në parandalimin apo edhe eliminimin e terrorizmit.Nuk është punë e lehtë për t’u ndricuar
aktet terroriste, do të thotë për të mbledhur, siguruar dhe fiksuar të gjitha faktet, për të pasur
pamje të plotë dhe besnike mbi veprën penale, kryerësin e saj, për raportin psikik të kryerësit
ndaj veprës penale, mbi motivin e kryerjes së aktit terrorist dhe mbi ceshtjet e tjera relevante
penalo-juridike.
Nga hulumtimet dhe nga praktika dihet së aktet terroriste kryhen në mënyra të ndryshme.
Metodat e veprimit të terroristëve janë gjithnjë në procesin e ndryshimit. Ata vazhdimisht
pretendojnë të zbatojnë mjetet dhe metodat më të përsosura, të cilat shpesh herë paraqesin “fjalën
e fundit” të teknologjisë së armatimit dhe të teknologjisë luftarake në përgjithësi. Mirëpo edhe si
analizë ndaj këtyre krimeve, duhen marrë masa secilën herë e më shumë nga organet kompetente
dhe duhet aplikuar ligjet përkatëse ndaj krimeve të bëra.
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6 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Terrorizmi është dukuri negative që haste në të gjitha meridianet e botës. Rrënjët e terrorizmit
hasen qysh në shoqëritë e para klasore, ndërsa “lulëzimin” e vet terrorizmi e përjeton në
shek.XIX, e posacërisht në gjysmën e dytë të shek.XX.Pas studimit të gjatë të problematikës mbi
definimin e terrorizmit, kam përfunduar se përkundër përhapjes së gjerë territorial të dukurisë së
terrorizmit, për këtë dukuri ende nuk ekziston nocioni unik I cili është I pranuar nga të gjithë
autorët, organizatat dhe subjektet ndërkombëtare që merren me këtë problematikë.Elementi i cili
e karakterizon dhe dallon terrorizmin nga format e tjera kriminale, është pordurimi I dhunës me
motive politike.Studimi I gjithanshëm dhe shkencor I terrorizmit e ka dhënë konstatimin e
pakontestueshëm, sipas të cilit dhuna e cila ushtrohet nga terroristët mund të jetë e formave të
ndryshme, sin ë formë të vrasjeve, eksplozioneve, zjarreve, rrëmbimit të pengjeve, granatimit të
vendbanimeve etj., si rast konkret i specifikuar në punim Lufta e Kosovës. Prej dhunës së
përdorur nga terroristët rrezikohen dhe cënohen vlerat më vitale të njeriut, sic është jeta, trupi,
pasuria dhe liria.
Përvec pasojave materiale, terrorizmi prodhon edhe efekte psikike te kategoritë e caktuara të
personave e nganjëherë edhe te popullata e gjithëmbarshme e vendit I cili është në shënjestër të
terroristëve. Efektet psikike të shkaktuara nga terrorizmi paraqiten në formë të frikës dhe tmerrit.
Numri I viktimave dhe vlera e dëmeve materiale, të shkaktuara me akte terroriste është
jashtëzakonisht I madh.Ky studim gjithashtu ka vënë në pah se në paraqitjen e terrorizmit
ndikojnë faktorë të shumtë kriminogjenë. Në kuadër të këtyre faktorëve vend dominues zë
moszgjedhja apo zgjedhja jo e kënaqshme e statusit politik të grupacioneve të caktuara etnike,
pastaj mostoleranca ideo-logjike ndërmjet partive dhe grupacioneve politike, mostoleranca
fetare, si dhe ajo racial ndërmjet njerëzve të racave dhe religjioneve të ndryshme.Njëherit
studimi I bërë, sjell deri të përfundimi se kryerësit e akteve terroriste janë persona të përgatitur
mirë fizikisht dhe psikikisht, të cilët herë-herë stërviten në kampet e posacme për terroristë. Ata
janë të pajisur mirë dhe kanë njohuri për përdorimin e armëve më bashkëkohore, duke filluar prej
armëve të ftohta, armëve ekzotike, bombave, pushkëve të gjata, armët nukleare, armëët kimike
dhe ato biologji.
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